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Transformace a konvergence 
ve stÞedn a vùchodn Evrop
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1. òvod a motivace
Tento lnek se zabùv konvergenc transformujcch se ekonomik ve
stÞedn a vùchodn Evrop. Proces transformace v tomto regionu poskytuje
jedinenou pÞleìitost pro analùzu konvergence vybranùch makroekono-
mickùch veliin mezi uritùmi skupinami zem rozdlenùch podle obchod-
nch a geografickùch kritri. V tomto lnku je tedy rozäÞena metodologie
konvergence v ekonomickm róstu na konvergenci ve vce makroekono-
mickùch ukazatelch, a tm dosaìen ucelenjä obraz konvergence v próbhu
ekonomick transformace.
Po deseti letech ekonomick transformace stty stÞedn a vùchodn Evro-
py zavräily jednu st transformanho procesu. V próbhu tto transfor-
mace byla aplikovna rózn privatizan schmata a pÞijmna rózn opat-
Þen vmnov afiskln politice. Ekonomick transformace vzemch stÞedn
a vùchodn Evropy probhala Ð i pÞes nrodn zvlätnosti Ð do znan mry
podobn. PÞkladem jsou zmny v oblasti instituc zamÞen pÞedeväm
na podporu funkn trìn ekonomiky a dle pak podobnost ve vùvoji zvolen
politiky reìimu mnovho kurzu a v pÞesunu investic do odvtv s kompa-
rativn vùhodou. Tyto zem tak spolu s postupnùm procesem odsttnn
a restrukturalizace sttnch podnikó vytvÞely podmnky pro mezinrodn
obchod a spoluprci v rmci transformanho procesu.
Z teoretickho hlediska lze rozeznat dva zkladn dóvody konvergence
makroekonomickùch ukazateló zem stÞedn a vùchodn Evropy: (1) Vz-
jemnù zahranin obchod mezi tmito zemmi, kterù ovlivËuje tok zboì aka-
pitlu, slouì jako pÞirozenù zpósob koordinace ekonomickho rozvoje jed-
notlivùch zem. Jak uvd Ben-David (1996), akoliv konvergence v agregt-
nm vùstupu nen rysem celosvtovùm, mezi zemmi se silnùm vzjemnùm
obchodem je tato konvergence vùrazn. (2) Druhù faktor, kterù ovlivËuje
stupeË konvergence mezi zemmi stÞedn a vùchodn Evropy, je institucio-
nln povahy. Vzhledem k moìnmu vstupu zem stÞedn a vùchodn Evropy
do struktur EU pÞejmaj tyto zem institucionln normy, kter jsou stan-
dardizovan a jejichì splnn je pro pÞpadnù vstup do EU nutn. Institu-
cionln zmny spolen se zmnami v mnov a fiskln politice jsou tak
motivovny spolenùm clem vstupu do EU a jako takov jsou daläm fak-
torem spolenho vùvoje tchto ekonomik.
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jejich hospodÞskou konvergenci a zroveË sjednocujc se institucionln
strukturu. NapÞklad zem, kter se astnily Evropskho mnovho sys-
tmu (EMS), vykazovaly konvergenci ve vùvoji mnovùch kurzó. Sarno
(1997) zjistil, ìe u zem spjatùch s Evropskùm mnovùm mechanizmem je
dlouhodob konvergence v oblasti nominlnch i relnùch mnovùch kurzó
astjä neì u zem na tomto mechanizmu nezvislùch. Koenda a Papell
(1997) prokzali u zem spjatùch s EMS silnou konvergenci rovnì v mÞe
inflace. Paralela s tmito vùsledky naznauje, ìe urit spolen instituci-
onln uspoÞdn móìe bùt zkladem konvergence tak mezi zemmi
stÞedn a vùchodn Evropy.
V nsledujc sti lnku jsou popsna data, tÞet st popisuje pouìitou
ekonometrickou metodologii. Ve tvrt sti jsou uvedeny empirick vùsled-
ky a posledn st nabz strunù zvr.
2. Data a vùbr skupin
Analùza se zamÞuje na vybran zem stÞedn a vùchodn Evropy. Pou-
ìit data jsou msn a zahrnuj nsledujc zem: esk republika, Slo-
vensko, Maarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Albnie, Es-
tonsko, Litva a Lotyäsko. asov Þady zanaj v lednu 1991 a kon
v prosinci 1998. Msn data reln prómyslov produkce, mnovho agre-
gtu (M1), vùrobnch a spotÞebnch cen a reln rokov mry byla z dó-
vodu zajiätn spolehlivosti pouìitùch dat pÞevzata z mezinrodnch fi-
nannch statistik publikovanùch MMF. Pro zabezpeen konzistence dat
byly pouìity tak publikace statistickùch Þadó a nrodnch bank analyzo-
vanùch zem. Pro aproximaci hrubho domcho produktu (HDP) pouìvme
prómyslovou produkci, protoìe prómyslov produkce je publikovna v m-
snch frekvencch. Tato aproximace dovoluje zskat panelov data o di-
menzi srovnateln s ostatnmi ukazateli, tedy o dimenzi dostaten obshl
pro dosaìen spolehlivùch vùsledkó techniky popsan v nsledujc sti.
V analùze se pÞspvek zamÞuje na mry róstu jmenovanùch veliin. Je-
dinou vùjimkou je rokov mra, kter je definovna pozdji. Z dóvodu pou-
ìit msnch dat a vzhledem k tomu, ìe tmÞ väechna msn data ob-
sahuj sezonnost, potme sezonn upraven mry róstu. Pro snìen
variability tchto dat je pouìita sezonn diference a veliina Xt definovna
jako logaritmick dvanctimsn diference póvodnch dat:
Xt = lnVt Ð lnVt-12 (1)
kde Vt je póvodn promnn v ase t, a Xt zna mru róstu veliiny Vt za
obdob dvancti mscó, napÞ. mra róstu od ledna k lednu.
Msn potan ron mra róstu pÞispv k odstrann na ase zvis-
lùch vùchylek ekonomickùch ukazateló. Sezonn charakter vùchylek móìe
bùt zpósoben ekonomikou, ale iadministrativn. NapÞ. HDP(aproximujeme
prómyslovou produkc) se skld z nkolika st, mezi nimi i z investic
a spotÞeby. Cyklickù charakter investic v transformujc se ekonomice je do-
staten prokzn, stejn tak do urit mry i cyklickù charakter spotÞeby.
Podobn Ð späe ze socilnch neì ekonomickùch dóvodó Ð vtäina trans-
formujcch se ekonomik zvolila postupnou liberalizaci cen. Tento pÞstup
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zahrnuje maloobchodn ceny i ceny regulovan. Deregulan kroky jsou vt-
äinou pÞedem zveÞejnny a uskutenny v pÞedem stanovenùch termnech.
Takovto administrativn aktivity zpósobuj kaìdoron skokov zmny
v cenov hladin vùrobnch i spotÞebnch cen.
òrokov mry jsou potny nsledovn. Definujeme reln rozpt
(spread) jako rozdl mezi nominln vrovou a depozitn rokovou mrou
minus inflace.
Pro el naä analùzy jsme rozdlili zem do logicky oddlenùch skupin;
to umoìn vytvoÞen panelovùch dat. Z dóvodu pouìit pouze spolehlivùch
a konzistentnch dat jsou urit panely nevyvìen. Mme k dispozici ma-
ximln 84 pozorovn za kaìdou zemi a dimenze panelu se tedy mn
mrn se strukturou dat. Tabulka 1 ukazuje sloìen róznùch skupin, pro
kter testujeme hypotzu konvergence. Uveden rozlenn nen nahodil,
ale reflektuje urit institucionln zvlätnosti transformanho procesu
souasn se zvlätnostmi historickùmi a geografickùmi.
Vzhledem k zamÞen lnku uvdme data tak v grafick podob (grafy
1Ð5). Grafy, krom uvedenùch veliin, uvdj tak asov Þady prómró
skupin s clem dalä ilustrace vùsledkó konvergence v rmci dan skupiny.
Grafy rovnì obsahuj zobrazen asov Þady promnnùch jako prómr za
Evropskou unii. Srovnn vùvoje prómru skupiny a prómru EU umoì-
Ëuje alespoË zkladn srovnvac pohled na vùvoj makroekonomickùch ve-
liin v tchto dvou stech Evropy.
Prvnm kritriem pro lenn zem je zahranin obchod. Uì v prosinci
1991 tehdejä eskoslovensko, Polsko a Maarsko podepsaly tzv. ãEvropsk
smlouvyÒ s EU.1 Tyto zem se snaìily vytvoÞit fungujc prostÞed pro me-
zinrodn obchod a spoluprci za elem urychlen transformanho pro-
cesu. Proto prvn dv skupiny zem reflektuj institucionln charakter eko-
nomick transformace s ohledem na smlouvy o mezinrodnm obchod mezi
zemmi stÞedn a vùchodn Evropy. Takov dohoda se realizovala v bÞeznu
1993 formou StÞedoevropsk smlouvy o volnm obchod (CEFTA). Póvodn
skupinu CEFTA tvoÞily: esk republika, Slovensko, Maarsko, Polsko
a Slovinsko. Vùvoj veliin pro tyto zem je ilustrovn v grafech 1.1Ð5.1.
Kvóli zachovn konzistence byla vytvoÞena tak ãrozäÞen skupina
CEFTAÒ, tedy póvodn skupina CEFTA spolu s Rumunskem, akoliv Ru-
munsko vstoupilo do CEFTA aì v roce 1996. Na druh stran do tto sku-
piny nen zaÞazeno Bulharsko, protoìe to vstoupilo aì v roce 1998.
Dv dalä skupiny jsou definovny na zklad pÞipravenosti zem na vstup
do EU. Skupiny byly sestaveny na zklad analùz EBRD tùkajcch se po-
1 Ostatn zem stÞedn a vùchodn Evropy nsledovaly tuto iniciativu pozdji.
TABULKA 1 Skupiny zemí
skupina počet seznam zemí ve skupině
původní CEFTA 5 Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko
rozšířená CEFTA  6 Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko
baltská skupina 3 Estonsko, Lotyšsko, Litva
balkánská skupina 3 Rumunsko, Bulharsko, Albánie
první kolo 5 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Estonsko 
druhé kolo 5 Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litvakroku vekonomick apolitick transformaci deseti zem, kter usiluj olen-
stv v EU. Podle kritria dosavadn spänosti transformace oznaila Ev-
ropsk komise jako nejpravdpodobnjä kandidty na lenstv Ð tzv. sku-
pinu prvnho kolaÐ pt zem: eskou republiku, Estonsko, Maarsko, Polsko
a Slovinsko. Skupina druhho kola je pak tvoÞena Bulharskem, Litvou, Lo-
tyäskem, Rumunskem a Slovenskem.
Dle jsou v tto studii sestaveny dalä dv skupiny: balknsk skupina
(Rumunsko, Bulharsko a Albnie) a baltsk skupina (Estonsko, Litva a Lo-
tyäsko). Tyto dv skupiny reflektuj späe geografick a historick aspekty
transformujcch se zem. Grafy 3.3 a 4.3 ilustruj próbh veliin balknsk
skupiny a grafy 1.2Ð5.2 veliiny baltskùch zem.
3. Metodologie
áirok äkla literatury zabùvajc se ekonomickùm róstem je vnovna
testovn róstovùch konvergenc mezi róznùmi zemmi. Konvergence v kl-
ovùch ekonomickùch veliinch móìe bùt provdna róznùmi metodami.
Baumol (1986), Barro (1991) a Barro a Sala-i-Martin (1991, 1992) zanali
s konvennmi pÞstupy, kterùmi zkoumali vztahy mezi mrou róstu na oby-
vatele na potku a na konci obdob za pouìit próÞezovùch dat. Soudobù
vùzkum (Bernard Ð Durlauf, 1995) ukazuje, ìe konvenn pÞstup je pÞliä
jednoduchù a je platnù pouze za velmi silnùch pÞedpokladó.
Nsledujc ekonometrick metodologie, uìit v nkolika publikovanùch
studich, se spolh na slabä pÞedpoklady a pouìv kombinaci próÞezo-
vùch dat a asovùch Þad: Ben-David (1995, 1996) provedl analùzu róstu re-
lnho pÞjmu na obyvatele v róznùch zemch, Koenda a Papell (1997) pou-
ìili tuto metodologii pro studium inflan konvergence v EU, Koenda
a Hanousek (1998) pouìili tuto metodologii pro testovn konvergence a in-
tegrace asijskùch finannch trhó.
Naäi analùzu konvergence zanme modelovnm asovùch Þad makro-
ekonomickùch veliin pro skupinu i jednotlivùch zem za asov obdob jako
autoregresivn proces:
Xi,t = a + fXi,t-1+«i,t (2)
kde Xt zna mru róstu urit veliiny za dvanctimsn obdob, jak je de-
finovno v (1), nebo rozpt rokov mry, jak bylo definovno vùäe. Sku-
tenost, ìe veliiny jsou modelovny jako autoregresivn proces, je zaloìena
na pÞstupu, kterù je v literatuÞe bìnù a teoreticky neÞk nic o tom, jak je
tato veliina urovna.
StupeË konvergence je zaloìen na vztahu, jenì popisuje dynamiku dife-




Xt = f (Xi,t-1 Ð 
Ð




Xt = Ð S Xi,t.V pÞpad panelovho uspoÞdn je konstanta z definice  n i=1
rovna nule. Konvergence ve vùäe popsanm smyslu vyìaduje, aby se dife-
rence analyzovanùch veliin zmenäovaly v ase. Z tohoto dóvodu hodnota
parametru f mus bùt menä neì jedna a statisticky vùznamn. PÞpad,
kdy je hodnota f vtä neì jedna (a statisticky vùznamn), ukazuje na di-
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vergenci. Souasnù vùzkum ukzal, ìe hodnota koeficientu menä neì 
jedna je dostaten stabilnm dókazem konvergence; to plat tak opan
pro divergenci, tedy kdyì f>1. Ben-David (1995) provedl 10 000 simulac
pro kaìdù ze tÞ moìnùch pÞpadó, v nichì data mla vykazovat konver-
genci, divergenci nebo neutralitu. Jeho etn simulace poskytuj vùsledky
divergence a konvergence tehdy, kdyì tyto charakteristiky vyjadÞuj oprav-
dovou situaci. V pÞpad neutrality se neprokzala ìdn siln tendence
ke konvergenci nebo divergenci a obecn koeficient smÞuje k hodnot
jedna.
Odhadnutù parametr f reprezentuje rychlost konvergence v rmci urit
skupiny. Z konstrukce testu vyplùv, ìe jak se hodnota koeficientu blì
jedn, mra konvergence kles. Pro lepä interpretaci tohoto jevu proto uv-
dme tak tzv. ãpoloas konvergenceÒ. Poloas procesu konvergence je poet
asovùch obdob potÞebnùch pro snìen rozdló v hodnot veliin na polo-
vinu. Poloas konvergence je odvozen a pouìit v (Ben-David, 1993, 1996)
a je vyjdÞen jako ln(0,5)/ln(f).
Koeficient konvergence f pro uritou skupinu zem móìe bùt zskn od-
hadem rovnice (3). S clem odstranit jakoukoliv moìnou sriovou korelaci
v datech pÞepisujeme rovnici (3) do nsledujc formy upravenho Dickeyho-
-Fullerova testu (Dickey Ð Fuller, 1979):
k
di,t = f di,t Ð S gjDdi,t-j + zi,t (4)
j=1
kde diference di,t= Xi,t Ð  
Ð
Xt a jej prvn diference Ddi,t = di,t Ð di,t-1. Poet zpoì-
dnùch diferenc (k) v rovnici (4) je uren pomoc parametrick metody uìit
v (Campbell Ð Perron, 1991) a (Ng Ð Perron, 1995). Horn hranice pro po-
et zpoìdnùch diferenc kmax je urena aproximativn.2 Provedeme regresi
a urme vùznamnost koeficientu gk. Jestliìe koeficient nen vùznamnù, pro-
vedeme snìen k o jednotku a rovnici (4) odhadneme znovu. Tuto proceduru
opakujeme tak dlouho, aì doshneme vùznamnho koeficientu gk. V pÞ-
pad, ìe ìdnù z koeficientó nen vùznamnù, aplikujeme bìnù Dickeyho-
-Fulleróv test. Vùhoda tto rekurzivn metody oproti pevn stanovenmu
k je rozvedena v (Ng Ð Perron, 1995).
Popsan metodologie vyuìv efekt vzjemnho rozptylu mezi promn-
nùmi v panelov struktuÞe dat o omezen asov dimenzi. Teorii odvodili
Levin a Lin (1992); ti ukzali, ìe statistick sla testu pro relativn malù
panel móìe Þdov pÞesahovat slu tohoto testu pro asovou Þadu. DÞvjä
ekonometrickù vùzkum prokzal vùhody panelov analùzy na mnoha eko-
nomickùch aplikacch. Obecn Þeeno, vzjemnù rozptyl mezi promnnùmi
v panelov struktuÞe dat pomh zlepäit odhady hledanùch parametró
a pouìit testy maj vtä slu.
Levin a Lin (1992) sestavili kritick hodnoty, kter umoìËuj testov-
n statistick vùznamnosti koeficientu konvergence f. Bohuìel tyto hod-
noty nezahrnuj souasn korelace v reziduch pro mal poty pozorovn.
Proto je v tto studii pouìita simulace Monte Carlo pro uren odpovda-
jcch kritickùch hodnot. Z umle vygenerovanùch dat stejnùch vlastnost,
2 kmax = 7, protoìe pouìvme msn data. Do studie jsme se snaìili zahrnout aì pólron zpoì-
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jako mla data skuten, byly spotny a sestaveny kritick hodnoty pro
testovn vùznamnosti koeficientu f pro hodnoty 1,5 a 10 % statistick vù-
znamnosti.
4. Empirick vùsledky
Vùsledky testovn konvergence väech definovanùch skupin zem jsou uve-
deny v tabulkch 2Ð6. Tabulky jsou vnovny jednotlivùm makroekono-
mickùm veliinm. Pro usnadnn pÞipomeËme, ìe z definice testu vyplùv,
ìe s pÞibliìovnm se hodnoty statisticky vùznamnho koeficientu f k jedn
konvergence slbne. Pro snadnjä interpretaci rychlosti konvergence je
v tabulkch uveden tak poloas konvergence, tedy poet period nutnùch
pro redukci rozdlu v hodnotch urit promnn na polovinu. Vùsledky do-
plËuj grafy, kter svùm uspoÞdnm umoìËuj i pÞibliìn srovnn s vù-
vojem v Evropsk unii.
4.1. Prómyslov vùroba
Vùchoz podmnky, za kterùch zem stÞedn a vùchodn Evropy vstupovaly
do procesu transformace, byly odliän. Zatmco esk republika zanala
na relativn vysok rovni a vykazovala v procesu transformace menä róst,
situace Polska a do znan mry Maarska byla opan. Kdyì ve stÞedn
Evrop jiì probhala transformace, byly pobaltsk stty stle pod silnùm
vlivem bùvalho Sovtskho svazu. Daläm faktorem, kterù ml vliv na vù-
choz podmnky tchto zem, byla rózn mra mikroekonomick restruktu-
ralizace na potku transformace. Je tmÞ jist, ìe tyto podmnky mly vù-
raznù vliv na vùvoj prómyslov produkce v transformanm obdob.
V tabulce 2 jsou uvedeny vùsledky testó konvergence provedenùch na re-
ln mÞe róstu prómyslov vùroby. Koeficient f je statisticky vùznamnù
pro väechny skupiny zem. Kvóli potìm pÞi zskvn spolehlivùch dat
nelze nabdnout vùsledky pro zem na Balkn a skupinu druhho kola.
MÞeno poloasem konvergence vykazuje nejrychlejä konvergenci sku-
pina prvnho kola pÞed skupinou zem, kter jsou póvodnmi leny CEFTA.
Skupina pobaltskùch republik mrn zaostv, v kaìdm pÞpad lze väak
mluvit o srovnateln rychlosti konvergence väech tÞ skupin.
Celkem vysok rychlost konvergence analyzovanùch tÞ skupin zem kon-
trastuje s velmi nzkou konvergenc rozäÞen skupiny CEFTA. Do znan
mry odliänù od ostatnch lenó CEFTA byl vùvoj róstu rumunskho rel-
TABULKA 2 Míra růstu reálné průmyslové produkce
kritické hodnoty
skupina počet f t-stat(f) k poločas 1 % 5 % 10 %
původní CEFTA 5 0,858*** –4,34 5 4,52 –2,57 –1,88 –1,54
rozšířená CEFTA  6 0,959*** –3,20 3 16,95 –2,65 –1,91 –1,57
baltská skupina 3 0,880** –2,46 2 5,44 –2,54 –1,92 –1,59
první kolo 5 0,857*** –3,94 5 4,51 –2,57 –1,91 –1,53
poznámka: k označuje počet zpožděných proměnných.
*** a ** vyznačují statistickou významnost na úrovni 1 % a 5 %.240 Finance a vr, 51, 2001, . 4
nho produktu. Dóvodem byl vùvoj vùrobnch cen, kterù zpósobil podstatn
zpomalen v rychlosti konvergence mezi póvodnmi leny CEFTA a rozä-
Þenou skupinou CEFTA.
V kaìdm pÞpad tyto vùsledky ukazuj na relativn vysokou mru kon-
vergence v mÞe róstu relnho produktu mezi zemmi stÞedn a vùchodn
Evropy. K tomuto sbliìovn dochz i pÞes rozdlnost vùchozch podmnek
jednotlivùch zem. Z grafu 1.1 je patrn, ìe mra róstu reln prómyslov
produkce je v rmci skupiny CEFTA celkov pod rovn prómru Evropsk
unie. V pÞpad baltsk skupiny se mra róstu pÞiblìila prómru EU v roce
1995 a dle se kolem nj pohybuje s pomrn vùraznou volatilitou.
4. 2. Ceny
V tabulce 3 a 4 jsou uvedeny vùsledky testó konvergence v mÞe róstu vù-
robnch a spotÞebnch cen. Koeficienty konvergence jsou statisticky vù-














GRAF 1.1 Míra růstu reálné průmyslové produkce: skupina CEFTA
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prùmìr EUdeny pro väechny skupiny. Vùsledky ukazuj na existenci konvergence v m-
rch róstu cen mezi zemmi stÞedn a vùchodn Evropy s tm, ìe tato kon-
vergence je vyää pro vùrobn ceny neì pro ceny spotÞebitelsk. Z grafu 2 a 3
je tak patrn konvergence vùrobnch cen k oblasti s jednoselnou inflac
a v pÞpad spotÞebitelskùch cen k oblasti s inflac kolem 10 %. Jedinou vù-
jimkou je skupina balknskùch zem (graf 3.3), kde spotÞebitelsk ceny stle
zóstvaj na vyää rovni neì v ostatnch zemch stÞedn a vùchodn Evropy.
Pobaltsk zem vykazuj nejvtä stupeË konvergence, jak je zÞejm tak
z grafu 2.2 a 2.3. Dóvody tto siln konvergence jsou v zsad dva. Jednak
(1) pobaltsk zem mly po sv mnov odluce od bùvalho Sovtskho sva-
zu srovnateln vùchoz podmnky a vyuìvaly silnùch vzjemnùch ekono-
mickùch vazeb. Druhùm faktorem (2) byla velmi podobn politika mno-
vho kurzu, tedy rózn zpósoby ukotven domc mny na silnjä zahra-
nin mnu. Po obdob velmi vysok inflace tato kurzov politika umoìnila
tzv. importovat niìä mru inflace, kterou by pravdpodobn tyto zem ne-
byly schopny doshnout, kdyby zvolily kurzovou politiku autonomn.3Vzhle-
dem k velmi vysok poten mÞe inflace je jej rychl zvldnut na po-
tku 90. let dobrùm vùsledkem. Od roku 1994 móìeme pozorovat mnohem
povlovnjä sniìovn mry róstu cen. K uritmu sblìen cenovùch nróstó
s prómrem v EU pak dochz na samm konci pozorovanho obdob. Dom-
nvm se, ìe rozhodujcm faktorem je zde prv vliv kurzovho reìimu.
Interpretace vùsledkó inflan konvergence mezi zemmi CEFTAnen tak
jednoznan. Poloasy konvergence jsou relativn dlouh, aväak zem
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3 Bliìä informace viz (Giavazzi Ð Giovannini, 1989).
TABULKA 3 Míra růstu průmyslových cen
kritické hodnoty
skupina počet f t-stat(f) k poločas 1 % 5 % 10 %
původní CEFTA 5 0,951*** –3,78 1 13,74 –2,59 –1,86 –1,54
rozšířená CEFTA  6 0,961*** –3,74 2 17,52 –2,61 –1,93 –1,56
baltská skupina 3 0,843*** –7,86 7 4,06 –2,62 –1,99 –1,62
první kolo 5 0,948*** –4,01 1 12,93 –2,54 –1,90 –1,54
poznámka: k označuje počet zpožděných proměnných.
*** vyznačují statistickou významnost na úrovni 1 %.
TABULKA 4 Míra růstu spotřebitelských cen
kritické hodnoty
skupina počet f t-stat(f) k poločas 1 % 5 % 10 %
původní CEFTA 5 0,969** –2,42 4 22,55 –2,53 –1,87 –1,52
rozšířená CEFTA  6 0,980** –2,17 4 35,91 –2,57 –1,93 –1,59
baltská skupina 3 0,877*** –10,48 6 5,28 –2,64 –1,96 –1,59
balkánská skupina 3 0,941*** –3,85 6 11,46 –2,68 –1,93 –1,59
první kolo 5 0,875*** –6,04 5 5,21 –2,57 –1,96 –1,54
druhé kolo 5 0,953*** –3,81 4 14,39 –2,56 –1,88 –1,56
poznámka: k označuje počet zpožděných proměnných.
*** a ** vyznačují statistickou významnost na úrovni 1 % a 5 %.CEFTA zaaly transformaci s rozumn vysokùmi mrami inflace a malùmi
vzjemnùmi rozdly ve srovnn s baltskùmi a balknskùmi zemmi, a proto
bylo pro zem skupiny CEFTAmnohem sloìitjä, a tedy i asov nronjä
vzjemn rozdly relativn nzk mry inflace dle sniìovat. Konvergenn
proces zem CEFTA je patrnù tak z grafu 2.1 a 3.1. V pÞpad obou kate-
gori cen doälo k nejvùraznjämu snìen v letech 1992Ð1994. Pot nsle-
doval pokles velmi povlovnù. Vùvoj prómrn mry róstu za tuto skupinu
od roku 1995 v podstat kopruje vùvoj prómru EU, aväak zóstv zhruba
5 % nad nm.
Vùsledky pro rozäÞenou skupinu CEFTA ukazuj niìä konvergenci neì
u póvodnch zem CEFTA. Toto zpomalen je patrn zejmna u spotÞebitel-
skùch cen; bylo zpósobeno povìliv vysokou mrou inflace v Rumunsku
oproti ostatnm lenóm CEFTA. Tento fakt je tÞeba srovnat s relativn rych-
lou konvergenc mezi zemmi balknsk skupiny. Tyto tÞi zem proäly ob-
dobm vysok inflace spotÞebitelskùch cen, zvlät pak v obdob 1996Ð97
(graf 3.3). Z ist statistickho hlediska je pochopiteln, ìe balknsk zem
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GRAF 2.1 Míra růstu průmyslových cen: skupina CEFTA






















prùmìr EUbyly schopn snìit inflan rozdly celkem rychle, neboé zanaly na velmi
vysokm zklad.
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prùmìr EUTABULKA 5 Míra růstu peněžní zásoby (M1)
kritické hodnoty
skupina počet f t-stat(f) k poločas 1 % 5 % 10 %
původní CEFTA 5 0,925*** –3,53 6 8,95 –2,62 –1,91 –1,54
rozšířená CEFTA  6 0,940*** –3,66 3 11,20 –2,59 –1,92 –1,56
baltská skupina 3 0,905*** –3,17 7 6,93 –2,64 –1,96 –1,61
balkánská skupina 3 0,964*** –2,93 3 18,68 –2,60 –1,97 –1,60
první kolo 5 0,918*** –3,18 6 8,11 –2,61 –1,88 –1,55
druhé kolo 5 0,965*** –3,94 5 19,25 –2,66 –1,95 –1,61
poznámka: k označuje počet zpožděných proměnných.
*** vyznačují statistickou významnost na úrovni 1 %.
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4. 3. Penze
Sbliìovn róstu penìn nabdky je nejvtä mezi pobaltskùmi stty (ta-
bulka 5). Po spän mnov reform, jejì soust bylo tak zaveden no-
vùch nrodnch mn, pÞijaly pobaltsk zem striktn reìimy mnovho
kurzu. Zaväenm svùch mn na americkù dolar, nmeckou marku nebo koä
zvlätnch prv erpn (ZP) se tyto zem zÞekly nezvisl mnov poli-
tiky. To je tak nejspäe dóvodem siln konvergence. Póvodn zem CEFTA
a zem prvnho kola vykazovaly ve srovnn se skupinou baltskùch zem
stupeË konvergence o nco niìä, aväak ne zsadn odliänù.
Skupina balknskùch zem a skupina zem druhho kola vykazuj zhruba
polovin stupeË konvergence neì pÞedchoz dv skupiny. Na grafu 4.3 je
uveden dramatickù róst nabdky penz v balknskùch zemch, kterù se sho-
duje s obdobm inflace nsledujcm po roce 1996 a koncm v roce 1997.
Expanzivn mnov politika byla nstrojem proti ekonomickùm potìm
v tomto obdob.
S poklesem inflace na potku 90. let se podobnùm zpósobem sniìovala
tak mra róstu penìn zsoby. U skupiny CEFTA byly postupn dosaho-
van hodnoty tohoto parametru pomrn rozptùlen, ale vletech 1997 a1998
se prómr skupiny vùrazn shoduje s prómrem EU. V pÞpad baltskùch
zem doälo ke sblìen vùvoje s prómrem EU jiì v roce 1995, ale rozptyl zó-
stal rovnì pomrn velkù. Balknsk zem jsou vùjimkou, neboé mra rós-
tu penìn zsoby zóstala tmÞ po cel obdob trvale vysoko nad próm-
rem EU bez pÞesvdiv tendence ke sbliìovn.
4. 4. òrokov sazby
Nejvtä stupeË konvergence reln rokov sazby (tabulka 6) byl iden-
tifikovn mezi pobaltskùmi zemmi. Póvodn zem CEFTA a zem prvnho
kola konverguj niìä mrou. Pro nedostupnost dat nelze uvst vùsledky pro
ostatn zem. Z grafu 5.1 a 5.2 je zÞeteln vidt pomrn siln tendence
pÞibliìovn rozpt relnùch rokovùch sazeb k prómru EU. Tento vùvoj
je kombinac pÞznivho sniìovn inflace s vùvojem na mezibankovnch tr-
zch jednotlivùch zem.
Vyää stupeË konvergence v rokovùch sazbch mezi pobaltskùmi zemmi
zpósobila skutenost, ìe tyto zem se prostÞednictvm rigidnho kurzovho
reìimu domc mny vzdaly nezvisl monetrn politiky, a tak implicitn245 Finance a vr, 51, 2001, . 4
zvolily cestu podobnho vùvoje hlavnch rokovùch sazeb. Niìä konvergence
v rokovùch sazbch zem CEFTA a zem prvnho kola je pravdpodobn
zpósobena tm, ìe tyto zem zavedly volnjä reìimy mnovho kurzu a ak-










































prùmìr EUtivn pouìvaly rokov sazby jako mnovù nstroj. Relativn ast zmny
rokovùch sazeb vedly k ne vìdy konzistentnmu vùvoji rokovùch sazeb
mezi posledn zmnnùmi skupinami zem.
Z grafó 5.1 a 5.2 je tak vidt siln tendence ke sbliìovn ve vùvoji roz-
pt relnùch rokovùch sazeb skupin zem CEFTA a baltskùch zem vói
EU. U baltsk skupiny se nejedn o velk pÞekvapen. V pÞpad zem
CEFTA je tento vùvoj tak znmkou postupn eliminace relnùch roko-
vùch diferenciló.
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TABULKA 6 Rozpětí reálné úrokové míry
kritické hodnoty
skupina počet f t-stat(f) k poločas 1 % 5 % 10 %
původní CEFTA 5 0,951** –2,57 6 13,81 –2,62 –1,93 –1,58
baltská skupina 3 0,877*** –5,66 2 5,29 –2,58 –1,90 –1,59
první kolo 5 0,955*** –3,22 6 15,02 –2,55 –1,89 –1,55
poznámka: k označuje počet zpožděných proměnných.
*** a ** vyznačují statistickou významnost na úrovni 1 % a 5 %.




























Transformace ve stÞedn a vùchodn Evrop nabz jedinenou pÞleìitost
pro analùzu charakteru vùvoje tohoto procesu. lnek shrnuje kvantitativn
analùzu provedenou s clem testovat konvergenci vybranùch makroekono-
mickùch ukazateló v rmci specifickùch skupin zem stÞedn a vùchodn Ev-
ropy od ledna 1991 do prosince 1998. Logick rozlenn na skupiny zem
sledovalo institucionln prvky v transformujcch se ekonomikch a jejich
geografick a historick aspekty.
PÞi testovn byla prokzna konvergence zkladnch makroekonomic-
kùch veliin zem stÞedn a vùchodn Evropy na obecn rovni. Sla kon-
vergence se u jednotlivùch promnnùch a skupin zem liä. Co se tùk mak-
roekonomickùch veliin, k nejvtämu stupni konvergence doälo ve väech
skupinch zem u mry róstu reln prómyslov produkce. U ostatnch uka-
zateló je stupeË konvergence o nco niìä. Pozitivnm rysem je väak napÞ-
klad to, ìe akoliv mra róstu vùrobnch a spotÞebitelskùch cen konvergo-
vala niìä rychlost, konvergence smÞovala jednoznan k niìä hladin
inflace.
PÞi porovnvn konvergence mezi skupinami zem dosahuje nejvyääho
stupn konvergence v zkladnch makroekonomickùch ukazatelch skupina
baltskùch sttó. Tyto zem tak pÞedstavuj nejhomogennjä skupinu zem
v regionu. Vysokù stupeË konvergence v mrch róstu mnovùch veliin,
jako jsou ceny, mnov zsoba a rokov sazby, je dósledkem absence ne-
zvisl mnov politiky zpósoben zavedenm velmi pevnùch reìimó m-
novho kurzu v tchto zemch.
Póvodnch pt zakldajcch lenó uskupen CEFTA a zem, kter byly
vybrny jako kandidtsk zem pro vstup do EU v prvn vln, vykazuj po-
dobnou a relativn vysokou mru konvergence ve vtäin veliin. Vzhledem
k tomu, ìe se tyÞi zem vyskytuj v obou skupinch, pÞedpokldme, ìe
konvergence byla zpósobena dvma dóleìitùmi faktory. Za prv, mezin-
rodn obchod v rmci CEFTA slouì jako pÞirozenù zpósob ekonomick ko-
ordinace. Za druh, kandidtstv na vstup do EU funguje jako institucio-
nln prostÞedek hospodÞsk koordinace pro splnn vstupnch kritri.
Uritù stupeË makroekonomick konvergence byl dosaìen mezi vybra-
nùmi zemmi stÞedn a vùchodn Evropy i pÞes rozdlnost podmnek na za-
tku transformanho procesu a pÞes róznost pÞstupó k privatizaci. Z ana-
lùzy je patrn, ìe spolen institucionln postupy a hospodÞsk politiky
vykazuj korelaci s vyääm stupnm konvergence. Tento vùsledek je v sou-
ladu s neoklasickou teori róstu, kter vysvtluje konvergenci podobnùch
zem. Takovù proces lze chpat jako pozitivn znak cesty transformujcch
se zem k trìnmu hospodÞstv.
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SUMMARY
JEL Classification: C23, E65, F15, O11, P52
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Transition and Convergence in Central and Eastern
Europe 
Evžen KOČENDA – CERGE-EI, Prague
The paper provides an analysis of the convergence in selected macroeconomic fun-
damentals of several Central and East European (CEE) countries. The selected CEE
countries are categorized to reflect the respective institutional and geographical as-
pects of economic transformation in the region. Convergence in macroeconomic fun-
damentals among the transition countries was confirmed in general. Common insti-
tutional features and common economic policies tend to correlate with ahigher degree
of convergence. This finding is in line with neoclassical growth theory, which sup-
ports the occurrence of convergence among similar countries.
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